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SAŽETAK 
Proveden je pokus na 60 muških janjaca kako bi se utvrdio uinak 
manan oligosaharida (MOS) i antibiotskog promotora rasta (flavomycin) na 
proizvodne rezultate i fekalnu mikrofloru tijekom tova. Obrok se sastojao od 
sijena i krmne smjese (15% sirove bjelanevine) koja je sadržavala: 
kukuruz (53.5%), sojinu samu (17.0%), jeam (14.5%), pšenino stono 
brašno (6%) i brašno lucerne (4%). Janjad je tijekom 60 dana pokusa 
hranjena krmnom smjesom koja je sadržavala antibiotik (5.0 mg/kg 
flavomycin), MOS (4 g/kg Bio-Mos) ili nije sadržavala dodatak (kontrola). 
Dodatak MOS i antibiotskog promotora rasta znaajno je utjecao na 
fekalnu mikrofloru, ali ta razlika nije uzrokovala druge promjene. Tretman 
nije utjecao na rast, niti na klaonike vrijednosti tijekom pokusa. Rezultati 
sugeriraju kako ni MOS, ni antibiotski promotor rasta ne mogu poboljšati 
proizvodne rezultate janjadi u tovu nakon odbia. 






Otkrie kako antibiotici poboljšavaju rast i iskori-
štavanje hrane životinja dovelo je do njihove široke 
upotrebe kao promotora rasta (Visek, 1978). Takva 
upotreba se nastavila i u svim situacijama kada su 
nedijagnosticirane ili subklinike sistemske infekcije 
mogle ugroziti proizvodne rezultate (Gustafson i 
Bowen, 1997). Upotreba antibiotika u proizvodnji ži-
votinja može doprinijeti pojavi rezistencije kod pojedi-
nih mikroorganizama (Fey i sur., 2000). Zbog toga 
se sve više prouavaju razne metode i dodaci hrani 
koji mogu unaprijediti proizvodnju životinja bez pri-
mjene antibiotika. Neke od potencijalnih alternativa 
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su: bjelanevine plazme (Morrill i sur., 1995; Quigley 
i Drew, 2000), bakterijski probiotici (Jenny i sur., 
1991), kvasci kao probiotici (Seymour i sur., 1995) i 
razni ekstrakti kultura kvasca (Kaufhold i sur., 2000; 
Donovan i sur., 2002; Quigley i sur., 2002). Ma-
nanski oligosaharidi (MOS) su neki od dodataka za 
koje se smatra kako mogu biti alternativa tradicio-
nalnim antibiotskim promotorima rasta. Do sada su 
pokazali pozitivan utjecaj kod raznih vrsta životinja 
poput: svinja (Dvorak i Jacques, 1998) teladi (Dvorak 
i Jacques, 1997) i peradi (Spring i sur., 2000). 
Pripravci MOS su porijeklom iz fragmenata stanine 
stijenke kvasca Saccharomyces cerevisiae. Proces 
dobivanja ukljuuje liziranje stanica i centrifugiranje 
kako bi se izdvojili dijelovi stanine stijenke koji se 
nakon toga ispiru i suše (Spring i sur., 2000). Postoje 
dva naina na koja MOS mogu poboljšati proizvod-
nost životinja. Kao prvo, MOS pružaju kompetitivna 
mjesta za vezanje crijevnim patogenim bakterijama. 
Dokazano je kako razni sojevi Escherichia coli i 
Salmonella spp. aglutiniraju MOS u in vitro uvjetima 
(Spring i sur., 2000). MOS se ne razgrauju pod 
utjecajem enzima probavnog sustava pa zbog toga 
bakterije koje se vežu na MOS izlaze iz probavnog 
sustava umjesto da se vežu za crijevni epitel (Spring 
i sur., 2000). Kao drugo, MOS mogu pozitivno utje-
cati na zdravlje modulacijom imunosnog sustava 
(Savage i sur., 1996; Bland i sur., 2004; Franklin i 
sur., 2005) ili utjecajem na morfologiju i funkciju 
crijeva (Iji i sur., 2001).  
Pokus je proveden kako bi se procijenio uinak 
MOS na proizvodne rezultate i fekalnu mikrofloru ja-
njadi u tovu. Dodatno smo željeli utvrditi u kolikoj mje-
ri MOS može zamijeniti antibiotski promotor rasta. 
 
 
MATERIJAL I METODE 
 
U pokusu je korišteno 60 muških janjaca solav-
sko-jezerske pasmine koji su odbijeni pri prosjenoj 
težini od 18.46 kg. Prilikom odbia janjad je nasu-
mino podijeljena na tri skupine po 20 životinja. 
Tablica 1. Sastojci i kemijski sastav sijena i krmne smjese 
Table 1. Ingredient and chemical composition of the hay and concentrate mixture 
 
Kemijski sastav (%ST) - Chemical composition (%DM) 
 Krmna smjesa - Feed mixture Sijeno - Hay 
Suha tvar - Dry matter 87,3 88,1 
Sirova bjelanevina - Crude protein 15,2 9,7 
Sirova vlaknina - Crude fiber 4,2 34,5 
Sirova mast - Crude fat 2,6 2,9 
NDV - NDF 13,1 66,2 
KDV - ADF 4,9 42,0 
Ca 0,8 0,4 
P 0,6 0,3 
Pepeo Ash 3,3 5,8 
Sastojci (%) - Ingredients (%) 
Kukuruz - Corn 53,5  
Sojina sama - Soybean meal 17,0  
Jeam - Barley 14,5  
Stono brašno (pšenino) - Wheat feed flour 6,0  
Premiks1 - Premix 5,0  
Lucerna (brašno) - Alfalfa meal 4,0  
1Premix Kuškovit za janjad (Kuši promet, Sv. Ivan Zelina) 
NDV, neutralna deterdžentska vlakna; NDF, neutral detergent fiber; KDV, kisela deterdžentska vlakna; ADF, acid detergent fiber 
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Tijekom pokusa sve životinje dobivale su obrok istog 
kemijskog sastava koji se sastojao od kompletne 
krmne smjese za janjad u tovu i sijena s time da 
50% jema i kukuruza nije bilo mljeveno (tablica 1). 
Prvoj skupini u hranu je dodan antibiotik flavo-
fosfolipol (5.0 mg/kg flavomycin), drugoj skupini je u 
hranu dodan MOS (4g/kg Bio-Mos, Alltech Inc., 
Nicholasville, KY), a trea skupina nije dobila nijedan 
promotor rasta (kontrola). Tijekom pokusa skupine 
su držane u posebnim odjeljcima. Pristup hrani i vodi 
bio je neogranien. Pokus je za sve skupine trajao 
jednako i to 60 dana. Uzorci krmne smjese i sijena 
sakupljani su tijekom eksperimenta svakih 15 dana, 
mljeveni i analizirani prema AOAC proceduri (AOAC, 
1995). Neutralna deterdžentska vlakna (NDV) i kise-
la deterdžentska vlakna (KDV) odreena su meto-
dom prema Robertson i Van Soest (1981) i Van 
Soest i sur. (1991), s alfa amilazom (SIGMA-ALD-
RICH, Inc., USA) dodanom tijekom ekstrakcije NDV. 
Tjelesna masa mjerena je od odbia svakih 15 
dana do kraja pokusa. Koliine ponuene i odbijene 
hrane mjerene su svaki dan. Janjad je držana u bok-
sovima s drvenim ogradama na dubokoj stelji i pri 
prirodnom svjetlu. Na kraju pokusa janjad je upue-
na u komercijalnu klaonicu pri emu su odreene 
klaonika masa i randman. Tijekom pokusa praeno 
je ope zdravstveno stanje janjadi kao i konzistencija 
fecesa. Uzorci fecesa prikupljani su 45. i 60. dan 
pokusa kako bi se utvrdio broj mikroorganizama. 
Distribucija je bila testirana testovima asimetrije i 
spljoštenosti kao i Shapiro i Wilks testom. Sve vri-
jednosti su statistiki analizirane korištenjem SAS® 
programa (SAS, 1991) za ponovljena mjerenja. Raz-
like su smatrane znaajnima pri P<0.05. 
 
 
REZULTATI I RASPRAVA 
 
Tijekom pokusa nije primijeena znaajnija poja-
va proljeva niti promjene u konzistenciji fecesa niti 
kod jedne pokusne skupine. Nasuprot tome, kod te-
ladi hranjene mlijenom zamjenom MOS i antibiotici 
dovode do veeg postotka normalnog fecesa (Hein-
richs i sur., 2003; Donovan i sur., 2002: Quigley i 
sur., 1997). U takvim uvjetima pokusa, zbog hra-
njenja tekuom hranom, logino je oekivati vee 
postotke vodenastijeg fecesa i veu pojavnost pro-
ljeva što se u našem sluaju nije moglo oekivati 
budui je janjad ve bila naviknuta na krutu hranu. 
Neki autori primijetili su smanjeno trajanje tretmana 
antibioticima i elektrolitima kod kliniki vidljivih pro-
ljeva teladi (Quigley i sur., 2002). Važno je nap-
omenuti kako kod janjadi u našem pokusu nije bilo 
kliniki vidljivih bolesti niti lijeenja pa ovakav rezultat 
nije bilo mogue zabilježiti. 
Na tablici 2 predstavljeni su rezultati uinka tret-
mana na unose hrane, rast i klaonike parametre po-
kusne janjadi. Eksperimentalni dizajn našeg pokusa 
praktino je odredio unose krmne smjese jer je, uz 
rijetke izuzetke, janjad konzumirala svu ponuenu 
hranu. Tijekom pokusa nisu postojale znaajne razli-
ke u koliini konzumirane hrane izmeu pojedinih 
Table 2. Uinak tretmana na tjelesnu masu, priraste i klaonike vrijednosti1
Table 2. Influence of tretment on weight, weight gain and carcass characteristics1. 
 
Pokazatelj - Parameter Flavomycin Biomos Kontrola 
Unos suhe tvari (kg/d) - Dry matter intake (kg/day)  0.570±24.6 0.546±22.1 0.556±32.1 
Tjelesna masa (kg), 1. dan - Live weight (kg), 1st day 18.40±2.67 18.54±1.91 18.43±2.33 
Tjelesna masa (kg), 60. dan - Live weight (kg), 60th day 29.29±3.35 28.78±2.51 28.67±3.27 
Prirast (kg), 1. do 30. dan - Weight gain (kg), 1st – 30th day 5.29±1.58 4.26±1.44 4.63±2.13 
Prirast (kg), 30. do 60. dan - Weight gain (kg), 30th – 60th day 5.60±0.97 5.98±1.07 5.61±0.88 
Prirast (kg), 1. do 60. dan - Weight gain (kg), weaning – 60th day 10.89±2.52 10.24±1.77 10.23±1.54 
Prosjeni dnevni prirast (kg) - Average daily weight gain (kg) 0.181±0.03 0.171±0.03 0.172±0.08 
Klaonika masa (kg), 60. dan - Carcass weight (kg), 60th day 15.67±1.73 14.77±0.98 15.06±0.96 
Randman (%), 60. dan - Carcass yield (%), 60th day 43.7±1.95 44.2±1.44 43.96±1.25 
1Vrijednosti predstavljaju srednju vrijednost ± SD - 1Values represent means ± SD 
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pokusnih skupina. Iako su nakon tretmana antibio-
ticima opisani vei unosi hrane (Morrill i sur., 1977; 
Quigley i sur., 1997), esto poveanja nisu dovoljno 
visoka ili dugotrajna kako bi se vidjele znaajne 
razlike u proizvodnim rezultatima tijekom pokusa 
(Heinrichs i sur., 2003). 
Izmeu pojedinih skupina nije bilo razlika u pa-
rametrima rasta (tjelesna masa, prirasti, prosjeni 
dnevni prirasti) niti u klaonikim pokazateljima (kla-
onika masa, randman). Krivulja rasta janjadi prika-
zana je na grafikonu 1. Krivulja rasta pokazuje 
najvee razlike izmeu pokusnih skupina 45. dan 
pokusa, ali ni tada razlika nije bila znaajna. Krivulja 
rasta janjadi tretirane MOS pokazuje najkonstantniji 
trend tijekom pokusa za razliku od druge dvije sku-
pine koje su imale vea variranja. Budui te varijacije 
nisu znaajno utjecale na završne težine janjadi, vje-
rojatno njihovo znaenje može biti zanemareno. Do-
novan i sur. (2002) takoer nisu primijetili utjecaj na 
rast tijekom kratkog pokusa od 5 tjedana. Quigley i 
sur. (1997) su opisali poveanje dnevnih prirasta i 
tendenciju poboljšanja konverzije hrane nakon do-
datka galactosyl-laktoze u mlijenu zamjenu teladi. 
Dodavanje fruktooligosaharida poboljšalo je prosje-
ne dnevne priraste kod teladi (Kaufhold i sur., 2000; 
Quigley i sur., 2002). 
Uinak tretmana na fekalnu mikrofloru opisan je 
na tablici 3. Kod nijedne životinje nisu izolirane bak-
terije iz roda Salmonella. Tretmani su suprotno dje-
lovali na broj bakterija tako da je janjad tretirana s 
MOS imala više vrijednosti sulfit reducirajuih anae-
robnih bakterija i niže vrijednosti aerobniih mezofilnih 
u odnosu na janjad tretiranu flavomicinom. Budui su 
životinje cijepljene protiv enterotoksemije i nije bilo 
kliniki vidljivih znakova ove bolesti, nismo posebno 
odreivali broj Clostridium spp. Flavomycin inhibira 
rast bakterija (Van Heijenoort, 2001), meutim me-
hanizam na koji stimulira rast kod preživaa još 
uvijek nije u potpunosti razjašnjen (Edwards i sur., 
2005). Prema Edwards i sur. (2005), mehanizam 
djelovanja flavomicina ukljuuje inhibiciju rasta Fuso-
bacterium necrophorum i bakterijskih vrsta koje 
proizvode velike koliine amonijaka. Time flavomycin 
smanjuje koliinu proizvedenog amonijaka i smanju-
je njegov potencijalno toksini uinak. Budui je po-
znato kako MOS kao i flavomycin djeluju na iste 
patogene poput Escherichia coli i Salmonella (Spring 
i sur., 2000), razlike u mikroflori fecesa primijeene u 
našem pokusu vjerojatno nemaju vee biološko 
znaenje. 
 
Grafikon 1.  Utjecaj tretmana na krivulju 




















Tablica 3. Uinak tretmana na fekalnu mikrofloru (log10/g fecesa) 45. i 60. dana pokusa
1 
Table 3. Effects of tretment on faecal flora (log10/g of faeces) on the 45
th and 60th day of experiment1 
 
Pokazatelj - Parameter Flavomycin Biomos P 
Aerobne mezofilne - Aerobic mesofilic 
 45. dan - 45th day 7,54±0,03 5,30±0,02 0,000 
 60. dan - 60th day 9,60±0,05 8,89±0,57 0,162 
Sulfit reducirajue anaerobne - Sulphite reducing anaerobic 
 45. dan - 45th day 4,98±0,04 5,49±0,01 0,001 
 60. dan - 60th day 7,50±0,17 8,04±0,12 0,014 
1Vrijednosti predstavljaju srednju vrijednost ± SD - 1Values represent means ± SD 
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ZAKLJUCI 
 
Rezultati našeg istraživanja pokazali su da pro-
motori rasta (manan oligosaharidi i flavomycin) nisu 
poboljšali proizvodne rezultate janjadiu u tovu, po-
stignute u razdoblju nakon odbia. 
Meutim, premda u uvjetima provedenog pokusa 
promotori rasta dodani u hranu janjadi nisu znaajno 
poboljšali proizvodne rezultate, smatramo da bi istra-
živanje trebalo proširiti i na razdoblje tova prije od-
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Sixty male lambs were used to study the effect of antibiotic growth 
promoter (Flavomycin) and mannan oligosaccharides (MOS) on production 
and fecal flora during fattening period. The ration was based on hay and 
concentrate mixture containing corn (53.5%), soybean meal (17.0%), 
barley (14.5%) bran (6%) and alfalfa meal (4%). Lambs were fed a 15% 
protein concentrate mixture containing antibiotic (5.0 mg/kg flavomycin), 
MOS (4 g/kg of Bio-Mos), or no additive (control) for 60 days. Addition of 
MOS or antibiotic growth promoter significantly influenced fecal microflora, 
but this difference did not result in other differences during the experimental 
period. No treatment differences in growth measures or carcass 
characteristics were detected during the trial. The results suggest that 
neither MOS nor antibiotic growth promoter can improve the production 
results of lamb during fattening after weaning. 
Key words: mannan oligosaccharide, lambs, antibiotic growth promoter, 
production 
 
 
